Full text of Nelson Mandela Speech at LSE on 6 April 2000 by Africa@LSE,
5/3/2017 Africa at LSE – Full text of Nelson Mandela Speech at LSE on 6 April 2000
http://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2013/12/06/full­text­of­nelson­mandela­speech­at­lse­on­6­april­2000/ 1/7
Full text of Nelson Mandela Speech at LSE on 6 April 2000
On  6 April  2000,    Nelson Mandela  delivered  a  speech  entitled Africa  and  Its  Position  in  the
World Today at LSE. The  full  transcript of  this speech  is below. You can also  follow this  link  to
watch a video of his speech.
Ladies  and  gentlemen.  Forgive me  if  I  am  somewhat  nervous.  I  come,  as  you  know  from  the
colonies! We are not used to being in the presence of such an august gathering.
I grew up in the Eastern Cape, an area of South Africa much like the one so well described to you
by  Thomas Hardy.  It  was  a  world  of  oral  tradition,  healing  properties  were  herbal,  an  abscess
would be treated with poultices, clean water was simply not available. Gastro intestinal infections,
malaria, cholera were rampant. Life was brutish and short. Electricity and the horseless carriage






Many  African  leaders  today  would  say  exactly  the  same  thing.  And  when  you  assess  the
achievements and  failures of Africa you must always keep  this background  in mind. One of  the
greatest mistakes which  is made by  serious political  commentators  today  is  to  judge us on  the
same  basis  by  which  you  judge  opinion  makers  in  the  old  and  advanced  industrial  countries,
forgetting that for more than three centuries our people were denied the privileges which you take
for granted.
You  went  to  the  best  schools  in  the  country  –  well  equipped  with  highly  qualified  educators;
classrooms properly equipped with  learning aids; where  the  language at school was  identical  to
the  language at home; with parents with a high  level of educational accomplishment, who could
help their children to grasp sophisticated concepts at an early age.
But when you consider  the situation of  the blacks  in Africa you come across a different state of
affairs. Children who go  to  school without any  learning aids. Taught  in a  language which  is not
theirs, by teachers often not so very qualified. A child comes back from school normally to parents
who have no educational background at all. Poor children eating porridge in the morning, porridge










Being  a  former  head  of  state  has  its  advantages.  One  of  them  is  having  the  time  to  speak  in
institutions where young people must  listen while their elders pose difficult questions.  I  trust  that
my  honorary  membership  of  the  student  unions  of  a  number  of  London  University  colleges,
including  LSE,  will  not  mean  that  I  have  to  try  and  provide  answers myself!  Nor  that  I  will  be
examined on what I say. One shares one’s thoughts with every confidence at a university with a
proud  record  of  solidarity  with  the  struggles  of  oppressed  people,  and which  is  also  renowned
world­wide, as a centre of learning and enquiry.
LSE,  as  part  of  the  University  of  London,  was  in  the  vanguard  of  the  great  army  of  men  and
women across the world who responded to the call to isolate the apartheid regime. They insisted
that  human  rights  are  the  rights  of  all  people  everywhere.  I  feel  greatly  honoured  to  have  an




in  their  own  country.  Those  who  were  students  are  now  working  in  all  sectors  of  our  society,
leaders of a nation, leading a bright and common future. We continue to draw upon you for training
and  knowledge  in  fields  that  are  critical  to  the  development  of  our  country. May  your  practical
solidarity  and  our  partnership  long  continue.  Your  invitation  to  me  to  reflect  with  you  on  the
challenges  facing Africa speaks of your continuing commitment  to our shared goals and  I  thank
you most sincerely.







than  to say  this: we are convinced  that we are  in a period of decisive historical  significance  for
Africa  and  its  place  in  the world. We are  determined  that  this  21st  century  shall  indeed  be  the
African century.
Matching the scale of what we are seeking to bring about, our challenges are formulated in terms
that may  evoke  periods  of major  historical  change  in  other  regions  of  the world  in  other  times.
Thus, the idea of an African renaissance has taken hold in our continent with all the resonance of












Again,  this  process  of  building  strong  states  and  institutions  cannot  pass  through  the  horrific
destruction and slaughter that Europe inflicted upon itself before it achieved that goal, above all in
the  first half of  the 20th century. On  the other hand,  the system of multilateral and  international
institutions,  that  were  established  in  the  middle  of  the  20th  century  to  ensure  that  such




The  vision  expressed  in  the  idea  of  African  renaissance  is  that  of  the  reconstruction  and




ills  brought  by  poverty  and  under­development,  the  scourges  of  disease  such  as  malaria,




If,  despite  all  this,  we  talk with  conviction  of  realising  our  long­cherished  dream,  of  rebirth  and
reconstruction  it  is  because  the  conditions  for  doing  so  now  exist.  They  include  the  stage  of
development of the world’s economy. While this brings the danger that historical imbalances may
be  entrenched  and  even  worsened,  it  also  brings  opportunities  for  Africa  as  a  region  of  vast
untapped potential. The conditions improved at the liberation of South Africa as the culmination of






leaders,  capable  men  and  women  who  are  not  prepared  to  accept  as  inevitable  the  current
conditions under which the ordinary African lives. It is for such reasons that we are hopeful for the
future. This  is not  to gloss over our problems, or  to underestimate the scale of what  is required.
Nor is it to ignore the fact that some of our problems are of our own making as we know from the
record of the first decades of independence.









are  finding  creative  ways  of  addressing  the  resolution  of  conflicts.  We  do  believe  that  South
Africa’s  transition, hailed by many as a miracle,  though  in  reality  it was based on  the actions of
















way so  that  they could cross a bridge without humiliation.  It was  through  the ability  to  reconcile
these two contradictions that we were able to bring about a peaceful transformation in our country
and to confound the prophets of doom who predicted that there would never be a peaceful change



















peace  are  being  met.  One  is  that  all  contending  parties  should  be  ready  to  participate  in  the
process. And the other is a readiness on the part of all  leaders to compromise on the basis of a
recognition that they have certain interests in common as 
Burundians  that  are  more  important  than  whatever  differences  divide  them.  Amongst  those
common  principles  is  that  it  is  totally  intolerable  that  innocent  men,  women  and  children,  the





and  with  the  active  support  of  the  international  community.  Together,  in  consultation  with  and








development. No country  in Africa can solve  its problem on  its own. Nor can Africa achieve her
goals  on  her  own.  Ambitious  programmes  of  economic  reconstruction,  insuring  peace,  stability
and security, and dealing with problems deriving from the historical relations of Africa with the rest
of  the  world,  requires  a  pooling  of  sovereignty,  removing  the  burden  of  external  debt  and
negotiating  equitable  trade  regimes  and  systems  of  investment  –  requires  a  collective  African
voice that reflects a popular conviction that the continent is indeed on the path towards a rapidly
improving  life  for  all  its  people.  And  that  Africa  is  indeed  returning  from  the  margins  to  the
mainstream of world history.
That  is  why  we  include  amongst  our  priorities  the  building  of  co­operation  with  the  rest  of  the
South in partnership with the industrialised countries of the North. That is why we lay stress on the
development of our  regional and continental  organisations, and  the progress  towards economic













box, he  is now chairman of  the 77 Group of Nations which will be meeting shortly  in Havana  in
Cuba. General Abubakar – I invited him to the summit of the Non­Aligned Movement because of
his  declaration  that  he  would  hand  over  to  the  civilian  authority.  He  was  warmly  welcomed  by
delegates  from  all  over  the  world  because  of  the  example  he  had  set.  And  he  was  given  the
honour, at one stage, of chairing the proceedings of the Non­Aligned Movement.
Then you have heard of  the case of Nyerere. He knew exactly when  to step down. He stepped
down  at  the  height  of  his  power  and  popularity  and  made  way  for  younger  people.  President
Masire of Botswana has done exactly the same thing. At the height of his popularity he stepped







You will again excuse me ending up by  telling a story, which  I have told several  times. A young
lady of  five  came  to my gate  in my house,  and  security  said  ‘Look,  there  is  a  young  lady here
outside who wants to see you.’ I said ‘Let her in.’ They said ‘Mr President, she is very cheeky.’ I
















Mr Mandela, may  I  first say what a sincere privilege  it  is  to have you with us at LSE  today. My















I have  to say,  firstly,  that  I got worried when  I got here  to see many  former prisoners who have
served  long  terms  of  imprisonment  in  many  parts  of  South  Africa.  I  am  very  jealous  of  my
reputation!  I wouldn’t  like  to  deal with  former  ‘jail  birds.’  But,  I must  say,  and  correct  a mistake
which has been committed several times, of thinking that one individual is shorn of bitterness and
that is an exception. And also that he has been responsible for bringing about a sea change in the
policy  of  this  country.  As  I  have  pointed  out  before, we  are  essentially  a  generation  of  leaders







confront a politician,  then  I have got an easier  task. But  I do want  to point out,  that some of us
have not really made the contribution which the world thinks we have. There are many men and
women  who  have  made  a  greater  contribution,  for  example,  in  the  leadership  of  the  African
National  Congress  than  myself.  There  were  people  in  jail  who  were  more  inspiring  to  their
colleagues than I was able to be. And there are a number of jail birds here. There is one, [pointing]
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be. I made a suggestion to the national executive of the ANC that said the vote in our country, the
voting age must be reduced to 14. And I pointed out that in seven different countries in the world,
the voting age had been  reduced  to 14 because  in  those countries you had young people who
never experienced childhood, who went out at 10, 11, 12 to go and fight for the liberation of their
country.  They  did  so  and  liberated  their  country.  And  the  authorities  said  that  because  of  the
contribution of these children they must be given the right to determine jointly with the rest of the
population  the  affairs  of  their  country.  I  came  along with  this  suggestion.  I  did  not  expect  such
opposition as I got, from almost everybody. I was alone, and I had to withdraw. But to complete the
rejection of my scheme, one of  the  influential newspapers  in South Africa had a cartoon where
they showed me with a baby with napkins, putting a ballot paper in the ballot box. I realised I was
totally wrong!
Now  that  is  the picture  I would  like you  to have –  that none of us, and  least of all me, has  the
ability, the skills, to answer your question. But if I had my colleagues with me, it would be easy for
me to do so.
Thank you.
